# พุทธธรรมเพื่อการพัฒนา 

## พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตุโต)



องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จัดพิมพ์ถวายแด่
พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เนื่องในวโรกาสทำบุญฉลองพระพุทธวรญาณมหาวิหาร ฉลองปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

และฉลองชนมายุ สต ปี
วันที่ เ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔ส๐

## พุทธธรรมเพื่อการพัฒนา

© พระเทพโสภณ (ประยูร สมุมจิตุโต)

พิมพ์ครั้งที่ ด : ทo กุมภาพันธ์ ๖ษ๔ จำนวน b, 000 เล่ม

- ฉลองพระพุทธวรญาณมหาวิหาร ฉลองปริญญาศิลปศาสตร์ษุษฎีบัณทิตกิตติมศักด̆์ และฉลองชนมายุ ๙ต ปี พระพุทธวรญาณ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุเทพมหานคร จำนวน $ๆ, 000$ เล่ม
- อนุสรณ์งานทำบุฉุุทิศให้เจ้าของทุนมูลนิธิ 4 ผู้วายชนม์ มูลนิธิมหาจุพาลงกรณ์ราขวิทยาลัย จำนวน $๓, 000$ เล่ม


## 

คQ-๑๗า ถ.มหาราช ท่าพระจันทร์


แจวงพระบรมมหารายวัง กรุงเทพบ ๑๐๒๐๐


E-mail : Mahachulapress@hotmail.com

## คำปรารภ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดประยุรงศาวาสรรวหาร เป็นพระมหาเถระผู้เป็นแบบอย่าง ที่ดีด้านการเนยแผ่พระพุทธศาสนานละพัฒนาสังคม แม่ในว้ยที่ล่วงมา ถึง สะ๓ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อกียังขวนชวายในการบำเพ็ญศาสนกิจ ในฐานะพระนักเผยแผ่ต่อไป การที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดำเนึนการ ก่อสร้างพระพุทธวรญาณมหาวิหาร ณ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จนสำเร็จลุล่วงด้วยด็พร้อมสำหรับการ เฉลิมฉลองในครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญศาสนกิจ มีได้หยุดหย่อน ความสำเร็จในการก่อสร้างพระพุทธวรญาณมหาวิหารนี้ เกิดจากคุณธรรม ๔ ประการในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา รวมเป็นออ๊ธิบาทซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประกาศว่า เป็นธรรมที่ทำให้คนมีอายุยืน

ในมงคลาโรกาสฉลองชนมายุ ๙์๓ ป็ชองพรเเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่มีการบำเพ็ญมหากุศลด้วยการฉลองพระพุทธวรญาณมหาวิหารครั้งนี้ คณะกรรมการองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวหาร ขอมีส่วนร่วม ในการบำเพ็ญกุศลด้วยการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง "พุทธธรรมเพื่อการ พ้ญนา" เพื่อถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อสำหรับมอบเป็นธรรมบรรณาการแก่สู้มาร่วมงาน

คณะกรรมการเลือกหนังสีอเรื่อง "พุทธธรรมเพื่อการพัฒนา" มาจัดพิมพ์เพื่อให้สอดคล้องกับงานบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ที่มีการฉลองปริญญา ศิลปศาสตรดุษฏีบัณทิตกิตติมศักดิ์ สายาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ซึ่ง สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบถวายแต่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อในปีการศึกษา ๒๕๔๔

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่เกิดจาก ธรรมทานครั้งนี้ จงอำนวยพรให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ มีสิริสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล ชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมึ่งขวัญและ ร่มโพธิ์ร่มไทรของศิษยานุศิษย่ยิ่งร้อยขวบปี เทอญ

(พระเทพโสภณ)
ประธานองศ์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒

## ประวัติ

## พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวหาร เขตธนบุรี กรุเทฟมหานคร

## ***

๑. ชาตกาล พระพุทธวรญาณ (มงคลวิโรจโน) อายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๐ นามเดิม มงคล ฉายา วิโรจโน นามสกุล ศิริกานนท์ บิตา นายอิิ ศิริกานนท์ มารดา นางกรับ ศิริกานนท์ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒ด กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔ส๔ ตรงกับ วันขี้น ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน ณ บ้านเลขที่ ๒๗ ตำบล บางแคเหนือ (ปัจจุบันคือตำบลแควอ้อม) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

## ๒. บรรพขา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเกาะกรรณิการาม* ตำบลปากน้ำ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระอาจารย์ทรัพย์ ฉายา จนุทสโร เป็นพระอุปัชณาย์ และได้เริ่มศึกษาพระธรรม วินัยและฝึกหัดเทศน์

[^0]
## ๓. อุปสมบท

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้อุปสมบท ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (อยู่ อุตุตรภทุโท, ป.ธ. ๘) เจ้าอาวาส เป็นพระอุชัชฌาย์ พระธรรมภาณพิลาส (เพื่ม ปุญฺฒวทุฒโน, ป.ธ. ๙) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปีฎกโกศล (พร ธีรกทฺโท, ป.ธ. ๖) เป็น พระอนุสาวนาจารย์ มีพระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) พระสนมเอกใน รัชกาลที่ $b$ เป็นโยมเจ้าภาพอุปถัมภ์การอุปสมบท

## ๔. การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๙ จบการศึกษาชั้นปประถมปีที่ ๔ โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเพือง จังหวัตสมุทรสงคราม ต่อมาได้ย้ายไป่ อยู่กับคุณตาทรัพย์ เล็กสุวรรณ ชึ่งอุปสมบทอยู่ที่ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ตำบลปากน้ำ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ศึกษาอักษรขอม พระปฐม สมโพธิกถา และทศขาติ
พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้นักธรรมชั้นตร และในปีีเดียวกันนี้ ได้ย้าย มาอยู่วัดบระยุรงศศาวาสวรวิหาร ฝึกหัดเทศน์กับ พระอาจารย์ตู่ให้อุปสมบท ซึ่งเป็นนักเทศน์ที่มี

ชื่อเสียงสำนักวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คือ พระธรรมไตรโลกาจารย์ พระธรรมภาณพิลาส และพระราชเวที
พ.ศ. ๒ส๙ข้ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔ฒ๓ สอบได้เปรียญูธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียน วัดประยุรวงศาวาสารริหาร
พ.ศ. ๒๔๗ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และฝ゙กหัดเทศน์ มหาชาตั กัณท์วนประเวศน์ กับพระเซมสุตาจางย์ ฝึกสวดพระอภีธัมมัตถสังคหะกับพระมหาอรรถ รณรื่ณ

## ๕. ตำแหน่งในการปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นเจ้าคณะ ๗ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นผู่ชววยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นผู้รักษษการเจ้าอาวาสวัดปรรยุรวงศาวาสวรวิหาร พ.ศ. ๒๕๐ด เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรงงศาวาส วรวิหาร
พ.ศ. ๒๙๐ด เป็นเจ้าสำนักเรียแว้ดประยุรวศศาวาสวรวิหาร

พ.ศ. ๒๕๐ด เป็นพระอุปัซฌาย์
พ.ศ. ๒๕ัด เป็นเจ้าคณะตำบลวัดกัลยาณ์
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเจ้าคณะภาค ๑๕ ปกครองคณะสงฆ์ในเขต จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัด เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๑๕ อยู่๔วาระต่อเนื่อง ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ รวมทั้งสิ้น ๑๐ ปี

## ๖. การบริหารภายในวัด

ปัจจุบันการจัดการบริหารภายในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งมี พระพุทธวรญาณ เป็นเจ้าอาวาส ได้จัดระเบียบการบริหารภายในวัด สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แบ่งการบริหาร เป็น ๔ องค์การ คือ
๑. องค์การปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการภายในวัด และดำเนินการปกครองภายในวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัจจุบัน มีพระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโณ, ป.ธ. ๘) เป็นป่ระธาน องค์การปกครอง
๒. องค์การศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับพระภึกษุสามเณร ได้เรียนพระปริิยิติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี จัดการศึกษาให้แก่ เยาวชนโดยเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภายในวัด ปัจจุบันมี พระราชปริยัติดิลก (วิซิต อิสุสโร, ป.ธ. ๙) เป็นประธานองค์การศึกษา หรือ อาจารย์ใหญูสำนักเรียน
๓. องค์การเผยแผ่ มีหน้าที่ดำเนินการเผยแผ่พระธรรมคำสอน ให้เป็นที่สนใจของประชาชนยิ่งซึ้น จัดอบรมวิชาการเทศนา ให้กับ พระภิกษุสามเณรทั้งในวัดและนอกวัด เพื่อฝึกทักษะให้มีศึลปะและ ความสามารถในการแสดงธรรม ปัจจุบันมี พระเทพโสภณ (ประยูร ธมุมจิตฺโต, ป.ธ. ๙, Ph.D.) เป็นประธานองค์การเผยแผ่
๔. องค์การสาธารณูปการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้าง และปฏิสังยรณ์ซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดให้เป็นไบด้วยความเรียบร้อย ปัจจุบันมีพระครูวิบูลกิจจาทร (เลื่อน ถาวรธมุโม) เป็นประธานองค์ การสาธารญูปการ

## ๗. ผลงานการเผยแผ่

พระพุทธวรญาณเป็นพระธรรมถึกที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของสำนัก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สามารถสีบสานตำนานพระนักเทศน์ของ สำนักวัดประยุรวงศาวาส มาจนถึงยุคปัจจุบัน มีความสามารถและ ฉลาดในการนำหลักธรรมมาประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ได้อย่างไพเราะ นุ่มนวส ทั้งมีลีลาสำนวนชวนฟัง เป็นนักเทศน์ที่ใฝ่หาวิชาความรู้ อยู่ตลอดเวลา และยังสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร ได้แสดงความสามารถในการเป็นพระธรรมถึกจนมีชื่อเสียงในปัจจจุบัน และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายรูป เช่น พระเทพโสภณ (ประยูร ธมุมจัตฺโต, ป.ธ. ๙, Ph.D.) พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโญ, ป.ธ. ๘) พระพิจิตรธรรมพาที (ขัยวัฒน์ ธมฺมวทุตโน) เป็นต้น

การแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ และแก่ประชาชนทั่วไป มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๖ส๗๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาที่มุ่งอบรม สั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้ห่างไกลจากอบายมุข มีกำลังใจในการดำรง ชีวิต มีผู้ฟังเห็นประโยชนึจึงได้ขออนุญาตจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อการ เผยแผ่หลายเล่ม เข่น ฆ่าความโกรธ ทางแห่งความสำเร็จ ยอดรัก การครองเร็อน อุบายแก้จน การเสียสละ การงานที่ไม่มีโทษ ความกตัญญู สามหนี้ ความอดทน สามเรื่องที่ควรละ ประวัติ องคุลิมาล บลฯ นอกจากนี้ยังมีผลงานวรรณกรรม อันเก็ดจาก สุ จิ ปุ ลิ ของพระพุทธวรญาณ รวบรวมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มให้ ชื่อหนังสือนี้ว่า เก็บเล็กผสมน้อย จำนวน $๓ ~ เ ล ่ ม ~$

## ๘. ปริญญากิตตึมศักดี์

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักตี์ สาขาครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณทิตกิตติมศักด์ จาก สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. ๒๕สส ได้รับปริญญาศิลปศาสตรตุษฎีบัณทิตกิตติมศักติ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากสถาบัน ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

## ๙. สมณศักดื้

พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ พระธรรมภาณโกศล
พ.ศ. ต๕๐๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชา คณะชั้นราข ที่ พระราชปัญญาสุธี
W.ศ. ம๕の๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชา คณะชั้นเทพ ที่ พระเทพประสีทธิคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๕ะ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชา คณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดสถาปนาสมณศักดี้ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนาม ตามที่จารึกในหีรัญบัฏว่า พระพุทธวรญาณ ไพศาลวิสุทธินายก ธรรมสาธกปสาทกร นวร สีลาจารนิวิฐ วิสิฐธรรมาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐. ทำบุญอายุ ศ'ต ปี

สืบเนื่องมาจากพระพุทธวรญาณได้ปรารภว่า เมื่ออายุได้ ๙๐ ปี หากยังไม่จากโลกนี้ไปเสียก่อน ก็จะสร้างอะไรไว้เป็นอนุสรณ์ ครั้นเมื่อ ถึงอายุ $\alpha \circ$ ปี จึงคิดได้ว่า วิหารที่ประดิษฐานของท่านเจ้าคุณตา ที่ วัตบางเกาะเทพศักดิ์ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หลังเดิมมีขนาดเล็กมาก สมควรจะสร้างให้ใหญ่และสวยงามยิ่งกว่าาดิม

จึงได้ให้นายกุศล บุญเสมอ สถาปนิกออกแบบวิหารจนเป็นที่น่าพอใจ ได้วางศิลาถกษ์วิหาร เมื่อวันอาทิตย์ ที่ $\alpha^{\prime}$ มกราคม พ.ศ. ๒๕ส๓ โดยมี วัตถุประสงค์ในการสร้างวิหารดังนี้
๑. เพื่อประดิษฐานรูปหล่อท่านเจ้าคุณตาซึ่งเป็นบัพชาจารย์ ของพระพุทธวรญาณ
๒. เพื่อประดิษฐานพระประธานปางอุ้มบาตร ซึ่งเป็นพระประจำ วันเกิดของพระพุทธวรญาณ
ต. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคล้ายวันพระราชสมภพ ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๔. เพื่อถวายเป็นพุทธบูซา
๕. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

วิหารหลังนี้เป็นอาคารชั้นเดียว ใต้ถุนโล่ง โครงสร้างทำด้วย คอนกร์ตเสริมเหล็กลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทย ประยุกต์ทรงจตุรมุย ที่หน้าบันทั้งสี่ด้าน เป็นภาพนูนต่ำ แสดงพุทธประวัติ ปางเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ช่อฟ้าและใบระกาประดับลวดลาย ได้รับอิทธิพลมาจากหอไตรวัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผนังภายนอกก่อด้วยอิฐมวลเบา บุด้วยหินแกรนิต พื้นตกแต่งด้วย หินแกรนิตและกระเบื้องดินเผา หลังคามุงดัวยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง

งานตกแต่งภายในเป็นแบบสมัยใหม่ สถาปนิกได้แรงบันตาลใจ มาจากงานตกแต่งภายในพระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนคร ศร็อยุธยาผนังภายในประดับด้วยภาพเซียนลายเส้นทองและที่ฐานของผนัง รอบด้านบุด้วยหินอ่อน มีเนื้อที่บริเวณอาคาร จำนวน ๔ต๔ ตารางเมตร

ตรงกลางวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางอุุ้มบาตร หล่อด้วย ทองเหลือง ปิดทอง ซึ่งคิษยานุศษษย่ได้จัดงานเททองหล่อพระประธาน องค์นี้เมื่อวันอาทัตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒ษสส

งานก่อสร้างวิหารหลังนัไช้ทุนทรัพย์ของพระพุทธวรญาณ และ ผู้ผีจิตศรัทธาร่วมกันก่อสร้าง แล้วเสร็ววันอาทิตย์ ที่ ตต กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐ ใข้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง $๓$ ปี สิ้นบบประมาณใน การก่อสร้าง ตกแต่งภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙, 000,000 บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) มีนายกุศล บุญเสมอ เป็นสถาปนิก และดุมการก่อสร้าง มีพระครูสุทธิปริยัตยาทร (สมชาย จารุวทุฒโน) เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างฝ่ายสงม์ และได้ต้้งช่่อวิหารหลังนี้ ให้สอดคล้องกับเจ้าภาพผู้ก่อสร้างว่า พระพุทธวรญาณมหาวิหาร

เมื่อพระพุทธวรญาณมหาวึหาร ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วสร็จ สมบูรณ์ทุกประการ พระพุทธวรญาณ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร จึจงได้เชิญชวนศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตนละคถหัสถ์ ไป่ร่วมพิธี ฉลองพระพุทธวรญาณมหาวิหาร ฉลองเริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณทิต กิตติมศ้กด้̆ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ซึ่งสถาบันราชกัฐบ้าน สมเด็จจจ้าพระยาได้จัดถวายพระพุทธวรญาณ ในปีการศึกษา ษษสส และทำบุญอายุ $\alpha ๓$ ปี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งแต่ เวลา $0 \propto$. เ๒ น. เป็นต้นไป ณ วัดบางเกาะเทพศักดี์ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

## สารบัญ

คำปรารภ ..... (a)
ประวัติ พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)(w)
พุทธธรรมเพื่อการศึกษา ..... ๑

- รากฐานของการพัฒนา ..... 5
- คนดีตามหลักพระพุทธศาสนา ..... $\sigma$
- ศีลธรรมกับธรรมาภึบาล ..... $\alpha^{\prime}$
+ การศึกษาดีด้วยสุตะ ..... ๑๔
- คนดีที่โลกต้องการ ..... $\omega \alpha^{\prime}$
- ปัญญาพาชีวิตให้พบความสุข ..... ๒๕
- สรุป ..... ต๑)


## พุทธธรรมเพื่อการพัญนา*

## พระเทพโสภณ (ประยูร ธมุมิตตฺโต)

วันนี้ พวกเราได้มาเป็นสักมีพยานร่วมรู้เห็นปรากฏการณ์ที่สำคัญ ในต่างแตน คือการที่สามสถาบันคือชาติ ศาสนา และพระมหากษตริย์ ประสานสัมพันธ์กัน ในพิธีทอดกจินพระราชทานส่วนพระองค์ ณ วัด ธัมมาราม นครชิคาโก ผ้าพระกฐินน้ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ บรมบพิตร สมเต็จพระบรมโฮสาธิราข ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้ทรง พระคุฒอันประเสริธ ทรงมีพรรราชศรัทธาพระราฐทานผ้าพระกรินให้ ท่านกงสุลใหญ่ และคณะอุบาสกอุบาสึกา อัญเชิญมาถวายพระสงส์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดธัมมารามแห่งนี้

อาตมารู้สึกดีใจที่ได้มามีส่วนร่วมในเหตุการณ์สำคัญวันนี้ การที่ วัดธัมมารามจัดงาหใหญู่ได้บ่อยครั้ง แสดงว่ามีความพร้อมมากขึ้น กว่าจะมาถึงวันนื้ด้ วัตต้องสั่งสมบารมีมายววนาน รวมทั้งท่านประธาน จัดงานทอดกฐินปีนี้ ก็ต้องมีความพร้อมหรือสัมปทา ๒ประการ คือ

[^1](๑) โภคสัมปทา มีความพร้อมด้านฐานะทางเศรษฐกิจจึงจะ เป็นประธานทอดกรินไต้ เพราะต้องเตรียมทั้งผ้ากฐินและบริวารกริน ซึ่งจะต้องถวายสงม์เพื่อบูรณะและพัฒนาวัด
(๒) บริวารสัมปทา มีความพร้อมในทางสังคมคือมีบริวารมาก เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จึงมีคนมาช่วยงานเพราะตนเองไต้เคย ช่วยเหลือคนอื่นไว้ก่อน ตอนนี้กิงเวลาที่คนอื่นมาข่วยงานเพื่อตอบแทน น้ำจจของเรา ดังคำกล่าวที่ว่า "บริวารมาเพราะน้ำใจมี บริวารหนีเพราะ น้ำใจหมด บริวารลดเพราะน้ำในแห้ง"

เพราะฉะนั้น ผู้คิคจะทำการใหญู่เช่นทอดกรินนี้ต้องเตรียมความ พร้อมหรือสัมปทา ๒ ประการ ก่อนที่คนเราทำการใหญู่ก็ต้องมีการสะสม บารมีมามากพอควร ดังคำกล่าวที่วา "จะปลูกพึชก็ต้องเตรียมดิน จะกิน ก็ต้องเตรียมอาหาร จะทำการใดกโต้องเตรียมตัว"

กว่าจะทอดกรินวันนี้ไต้ เจ้าภาพต้องเตรียมตัวมาเป็นเรมปี เพราะการทอดกธินครั้งนี้เป็นมหากฐินซึ่งต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้า นานพอสมควร ดังภาษิตที่ว่า "กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว (Rome was not built in a day)"

## รากฐานของการพัฒนา

เมื่อเดือนเมษายณ ๒๕๔๔ อาตมาไต้รับนิมนต์ไปบรรยายธรรม ที่เชี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับบริษัทในเครือเจริญ โภคภัณท์ (ชีพี) ได้ทราบว่าในประเทศจีน มีตันไผ่ชนิดทนึ่ง เรียกว่า

ไผ่โพโช่ เป็นไม่ที่แปลก คนแก่ไม่อยากปลูก เพราะม้นโตช้า คนหนุ่มสาว ชอบปลูก เพราะมันโตเร็ว ที่ว่าโต้้า เพราะเมื่อปลูกมา ๕ ปีแรก ไผ่นี้ จะยังไม่โตเลย ใส่ปุยก็แล้ว รดน้ำก็แล้ว มันก็อยู่แค่นั้น ไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงมากนักเป็นเวลา ๕ ปี พอหลังจาก ๕ ปีผ่านไป ไผ่โมโช่ จะโตเร็วข้นราวปาดิิหาริย์ คือสูงขึ้นโดยเฉลี่ยวันละ ๒ ฟุตครึ่ง และสูง เต็มที่ถึง ๙๐ ฟุต ภายในเวลา $๖$ สัปดาห์เท่านั้น เหตุที่ไผ่โตเร็วมาก หลังจากเงียบมา ๕ ปี ก็เพราะรากของมันชอนไชลงไปใต้ดินรอบทิศ ยาวหลายกิโลเมตร มันใช้เวลโสะสมความพร้อมอยู่ประมาณ ๕ ปี เมื่อ หยั่งรากเต็มที่คือสะสมบารม์ตตดินพร้อมแล้ว การเจิรูเติบโตบนพื้นดิน จึงปรากฏให้เห็น

บทเรียนจากตันไผ่สอนให้รู้จักเตรียมความพร้อมก่อนจะก้าว กระโดตต่อไป เหมือนการจะสร้างอาคารสูงร้อยชั้น ก็ต้องวางฐานรากลึก มากลงไปไต้ดิน ถ้ามีราฐฐานมั่นคงดีก็จะมีการพ้ฒนาที่ยั่ยยืน รากฐาน ของอาคารสูงมาจากปูนเหล็กและอิฐ ส่วนรากฐานของชีวิตมาจากธรรม ที่เป็นรากฐานแห่งการพ้ฒนา ๕ ประการ ที่เรียกว่า อารยวัฒิ แปลว่า การพัฒนาที่ประเสริฐ นั่นคือ เมื่อได้สั่งสมบารมีตีวยการปฏิบัติธรรม ข้ออารยวัฒี้นี้ ขีวิตจะมีความเจริญบอกงามไปในทิศทางที่ดงงมมแสะยั่งยีน การพัฒนาที่มีธรรมนี้เป็นเครื่องนำทางก็จะไปถึงที่หมายโดยไม่หลง ออกนอกทาง การปฏิรูปการศึกษาและดารปฏิรูประบบราชการของไทยจะ ต่าเนึนไปด้วยดีบรรลุวัวุุประสงค์ถ้ามีอารยวัฒิธรรรมเป็นเข็มทิศ นำทาง ถ้าเริ่มตันการพ้ฒนาด้วยการมีพุทธธรรมนำทางอย่างนี้ การ พัฒนานั้นก็จะยั่งยืนนาน ดังที่พลาโตกล่าวว่า "การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับ สำเจ็จไयแล้วครึ่งหนึ่ง" ( A good beginning is a thing half done)

อารยวัฒิ คีอธรรมที่เป็นรากฐานแห่งการพัฒนาชีวิตที่ดีงามมี ๕ ประการ ได้แก่
๑. ศรัทธา เชื่อในสั่งที่ดีงาม
๒. ศีล ป่ระพฤติดี
.๓. สุตะ ศึกษาดี
๔. จาคะ น้ำใจตี
๕. ปัญญา รอบรู้ดี

อาตมาได้แต่งเป็นคำกลอนเพื่อให้จำง่าย ดังต่อไปนี้

> มีศรัทธา รักษาศึล เสริมสุตะ
> เพี่มจาคะ เติมปัญญา ห้าสถาน
> พาเก่ง ดี มีสุชทุกประการ
> ช่วยสืบสานพัฒนาที่ถาวร

ธรรมทั้งห้าข้อนี้เป็นเครื่องเตรียมความพร้อมเพื่อวางรากฐาน ให้กับการพัฒนาที่ถาวร คำว่า "พตฒนาที่ถาวร" หมายถึงการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

## คนดีตามหลักพระพุทธศาสนา

ธรรมข้อแรกคือศรัทธา หมายถึงความเชื่อความเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนาและคุณงามความดีตามหลักพระพุทธศาสนา การจะเป็น คนดีมีศีลธรรมต้องมีรากฐานอยู่บนพระพุทธศาสนา นักการศึกษาไทย บางคนต้องการให้เด็กไทยเป็นคนดีตามหลักจริยธรรมสากลโดยไม่ต้อง

มีศาสนารองรับ เช่นเป็นคนรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทำความดีโดยไม่ต้อง สัมพันธ์กับศรัทธาในพระรัตนตรัย นักการศีกษาประเภทนี้ต้องการให้ เด็กไทยเรียนวิชาจริยธรรมอย่างเดียว โดยไม่ต้องเรียนวิชาพระพุทธ ศาสนาในโรงเรียน ถ้าเราหลงเชื่อและทำตามข้อเสนอแนะซองพวกเซา เด็กไทยก็จะเป็นคนดีโดยไม่มีศาสนา พระพุทธศาสนาจะค่อยหมดความ สำคัญสำหรับคนไทยรุ่นต่อ 9 ไป และในทางปฏิบับิิก็เป็นไปไม่ได้ที่คนเรา จะดีอย่ได้นานโดยไม่มีศรัทธาในพระศาสนาเป็นฐานรองรับ ทั้งนี้เพราะ เรื่องคุณงามความดี่เป็นเรื่องซองศาสนา เช่น ความเชื่อเรื่องบุญ บาป หรีอกฎแห่งกรรมจะทำให้คนเรามีจตตใจมั่นคงในการทำความดีมากกว่า การคิดทำความดีเพราะผลประโยชน์เฉพาะหน้า ชึ่งถ้าไม่ได้ผลประโยขน์ ก็จะไม่ทำความดี

ดังนั้น ศรัทธาที่ถูกต้องสำหรับคนไทยก็คือศรัทธาในการทำ ความตีตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา บางคนแย้งว่าในยุควิทยาศาสตร์นี้ เราไม่ควรพูดเรื่องศรัทธาเพราะจะทำให้คนงมงายไร้เหตุผล เราควรจะอยู่ กันต้วยเหตุผลมากกว่าศรัทธา ใครที่พูตอย่างนี้แสดงว่าเข้าใจผิดว่า เรื่องรองศรัทธาเป็นเรื่องฮองศาสนาเพียงอย่างเดียว อันที่จริงกิจกรรมใน ชีวิตประจำวันของเรามีศรัทธาเถี่ยวข้องดัวยกกันทั้งนั้น เข่น ที่ท่านเดินทาง มาร่วมงานทอดกฐินที่วัดในวันนี้ ท่านขับรถมาก็เพราะท่านมีศรัทธา หรือ ความเชื่อในระบบไฟสัญญาณจราจร เมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง ท่านหยุดรถ เมื่อเห็นสัญญาณไฟเชียว ท่านชับรถต่อไป เพราะท่านมีความเชื่อว่า คนขับรถที่อยู่บนแยกซ้ายหรือแยกขวาคงมองเห็นไฟแดงและหยุดรถ ให้เราชับผ่านไปได้ ถ้าเราไม่เซื่ออย่างนี้ เราคงไม่กล้าชับรตต่อไป

อาตมากล้าขึ้นเครื่องบินมาเทศน์ที่ชิคาโกครั้งนี้ เพราะมีความ เชื่อมั่นในความปลอดภัยของเครื่องบิน ในเที่ยวบินที่มาชิคาโกครั้งนี้ เครื่องบ็นตกหลุมอากาศลงลึกมากจนตัวเราลอยจากเบาะที่นั่ง ผู้โดยสาร หลายคนเผลอร้องออกมาด้วยความตกใจ ผู้ชายที่นั่งช้างอาตมามอง อาตมาเอาเป็นที่พึ่ง จ้องมองอาตมาอยู่นาน เขานั่งอยู่กับพระตั้งนาน ไม่เคยสนใจพระ เพิ่งจะมานึกถึงยึดเป็นที่พึ่งก็ตอนหน้าสิ่วหน้าขวาน นี่ก็เป็นเรื่องศรัทธาในยามวิกฤต ตอนนี้ ได้แต่หวังว่าเที่ยวบินยากลับ เมืองไทยคงจะปลอดภัย

ในบรรดาผู้ฟังที่นั่งอยู่แถวหน้านี้มีคุณหมอหลายคน เวลา เราเจ็บป่วยเราไปโรงพยาบาลให้คุณหมอรักษา บางครั้งถึงกับยอมให้ คุณหมอผ่าตัดเพราะเรามีศรัทธาในตัวคุณหมอและเทคโนโลยีทาง การแพทย์ การรักษาพยาบาลก็อิงบนฐานศรัทธาเหมือนกัน ดังที่ปรากฏ ในประวัติการรักษาพยาบาลดังต่อไปนี้

ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน คนที่เป็นโรคปวดหัวไปหา หมอก็จะได้รับการรักษาต่างกันไปแต่ละยุค ซึ่งขึ้นอยู่ความเชื่อในยุคนั้น ๆ ดังนี้

ในยุศ ๔, 000 ปีที่แล้ว พ่อมดหมอผีบอกคนไข้ว่าถ้าอยากหาย ปวดหัว ให้ทานรากไม้นี้

ในยุค ค.ศ. ๑๐๐๐ หมอสอนศาสนาบอกว่า รากไม้นี้เป็นของ นอกรีต สวดมนต์กันดีกว่าแล้วจะหายปวดหัว

ในยุศ ค.ศ. ๑๘๕๐ วิทยาศาสตร์เริ่มเจริญขึ้น คุณหมอบอกว่า การสวดมนต์เป็นเรื่องไสยศาสตร์ ดื่มยาน้ำขนานนี้ดีกว่า

ในยุค ค.ศ. ๑๙๔๐ คุณหมอบอกว่า อย่าดี่มยาน้ำขนานนี้ เพรระ มีส่วนผสมของน้ำมันงู ทานยาเม็ดนี้ดีกว่า

ในยุศ ค.ศ. ๑สส๘ะ คุณหมอบอกว่า ยาเม็ดนี้ไม่ได้ผลหรอก ทานยาแอนตื้ไบโอติคหรือยาปฏิชีวนะชนานดี้ีีีกว่า

ในยุคปัจจุบันตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐00 เป็นต้นมา คุณหมอบอก พวกเราว่า ยาแอนต้ไบโอติคหรือยาปฏิชีวนะไม่ดี ทานแล้วมีผลข้างเคียง และมีพิษตกค้าง ให้ทานรากไม้นี้ดีกว่า

เพราะมีศรัทธาหรือความเชื่อในคุณหมอ พวกเราก็หันไปทาน รากไม้เหมือนสมัยเมื่อ ๔,000 ปีที่แล้ว ศรัทธาจึงไม่ใขเรื่องน่ารังเกียจ ทุกวันน้้ เราอยู่กันด้วยศรักธาอยู่แล้ว ขอให้เป็นศรัทธาที่ถูกต้องไม่งมงาย ก็แล้วกัน แม้แต่เรื่งศศาสนาก็ต้องเป็นศรัทธาที่มีปัญญากำกับ เราคนไทย มาอยู่ต่างแดนที่นี่ยังรักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนาไว้ได้แถมยังสร้างวัด นิมนต์พระมาสอนธรรมะให้ลูกหลานในอเมริกาได้พบพระพุทธศาสนา นับเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายไม่คิดเปลี่ยนศาสนา ชึ่อว่าได้รักษามรดกวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษไทยทะนุดนอมรักษาด้วย ความหวงแหน พระบาทส่มเด็จพระปิยมหาราข รัชกาลที่ ๕ ทรงทำเป็น แบบอย่างไว้แล้วในคราวที่จะเสด็จฯ ประพาสยุโรงเป็นครั้แรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙

ก่อนที่จะเสด็จบ ประพาสยุโรปดรั้งน้้น คงจะมีคนไทยหลายคน แสดงความห่วงใยว่ารัชกาลที่ ๕ เมื่อเสด็จบ ถึงยุโรปแล้วอาจจะถูกขอร้อง แกมบังคับให้เปลี่ยนไปเข้ารีตศาสนาคริสต์ เพราะตอนนั้นอังกฤษและ ฝรั่งเศสเป็นมหาอำนาจที่กำลังคุกคามอธิปไตยของไทย รัชกาลที่ $\&$ อาจ

จะยอมรับนับถีอศาสนาของฝรั่งเพื่อที่จะลดกระแสการคุกคามลงก็เป็นได้ รัชกาลที่ ๕ ทรงทราบความคลางแคลงสงสัยตองพสกนึกรในเรื่องนี้ จึงเรียกประชุมใหญู่ในพระบรมมหาราซวัง ณน พระที่นั่ไพศาลทักษิณ ทรงประกาศในท่ามกลางมหาสมาคม ซึ่งมีทั้งพระสงม์และมราวาสว่า ในการเสส็จฯ ประพาสยุโรปครั้งนี้ "ข้าพเจ้าจะไม่จีจตตยินดีน้อมไปใน ศาสดาอื่น นอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมอัน พระองค์ได้ตร้สร้ขอบดีแล้ว กับัั้งพระสงส์หมู่ใหญู่ อันได้ประพฤติตาม คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลย เข็นอันยาด จนตราบ กว่าสิ้นชีวิต" นั่นคือ รัชกาลที่ ะ ทรงปฏิญาณพระองค์ที่จะนันถือ พระพุทธศาสนาไบตลอดชีวิต คำประกาศนี้ทำให้คนไทยสมัยนั้นสบายใจ เป็นอันมาก

เราอยากได้ยินคณะรัฐบาลไทยสมัยนี้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ชองรัชกาลที่ ต้วยการประกาศตตน่าจะนับลีอพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต พร้อมทั้งยกย่องพระพุทธศาสนาให้สมกับที่เป็นศาสนาประจำชาตั แต่ เหตุการณ์ในประเทศไทยในช่วงนี้ดูเหมื่อนจะไม่เป็นอย่างนั้น พระพุทธ ศาสนาไม่ค่อยจะได้รับการเอาใจใส่จากรัฐเท่าที่ควร ต้วยเหตุนี้ ร่าง พระราชบัญญู้คิคณะสงม์ฉฉบับใหม่ของมหาเถรสมาคมจึงยังค้างอยู่ที่ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตีที้ต้งข้้น มาใหม่จึงเป็นมังกรมีแต่หัว ไม่มีลำตัว ไม่มีแขนขา ส่วนกลางสั่งงานไป ต่างจังหวัดไม่ได้ เพราะไม่มีสำนักงานระดับจังหวัด ส่วนกรมการศาสนา ที่อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมนั้น มีหน่วยงานระดับจังหวัดพร้อมทุกอย่าง แต่บังเอิญว่า กรมการศาสนาทำงานให้ศาสนาอื่น ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้

คือทำอย่างไรจะให้กรมการศาสนาเป็นกลางไม่ไปทำงานให้ศาสนาอื่น มากเกินไป และทำอย่างไรจะให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีสำนักงานในระดับจังหวัต เหตุการณ์อย่างนี้คงไม่เกิดขึ้นถ้าฝ่าย อาณาจักรมีศรัทธาอุปถัมภ์พุทธจักรเหมือนสมัยรัชกาลที่ ะ

พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยกว่า ๙๐ \% ซึ่งรวม ทั้งคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ ถ้ารัฐส่งเสริมให้ลูกหลานของตนไทย ส่วนใหญ่เหล่านี้ยังคงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา รัฐก็จะได้เอกภาพหรือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนในชาติ นั่นคีอความสามัคคีซึ่งจะเป็นพลัง ขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป

## ศีลธรรมกับธรรมาภิบาล

ธรรมข้อที่สองคือศีล หมายถึงระบบศีลธรรมหรือจริยธรรมที่ จะช่วยประเทศให้อยู่รอดปลอดภัย คนไทยไม่ว่าจะยู่ที่มุมไหนของโลกควร รักษาศ็ล ๕ เป็นอย่างน้อย ในระยะที่ผ่านมาเพราะสังคมไทยขาดศีล ๕ ระบบเศรษฐกิจของเราจึงพังทลายตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นหนี้ต่างชาตินับแสนล้านบาท จำนวนประชากร ซองไทยมี b๙ ล้านคน แบ่งเป็นครัวเรือนได้ ๑b ล้านครัวเรือน แต่ละ ครัวเรือนมีรายได้โดยเฉลี่ยครัวเร็อนละหมื่นบาทเศษ แต่ต้องแบกภาระ หนี้สินของชาติโดยเฉลี่ยครัวเรือนละแปดหมื่นบาท กองทุนการเงิน ระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟวิเคราะห์ว่าเหตุที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตก ในประเทศไทยเกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่ตี คือไม่มีธรรมาภิบาล (Good Governance) ธรรมาภิบาลคือการบริหารจัดการที่ดีมีศึลธรรม
 อย่านห้อย เ ปรรการ คอ
(๑) ควพมโปร่งใส (Transparency) คือบริทารนบบไมมุุบิบรูกัน เพ็ยงไม่ก่คนหว้วมีนอกมีใน ทุกขั้นตยนในการตัดลินใจตัองเปิดเนย

 ก็ตืองทำในที่งระุุมโตยมตตของคณแกรรมการ
(ต) มีเุีรับิคดขอบ (Accountability) ทร์อที่นิยมเรียกกัน่า




 ในกระทรวงเดียวกัน เพื่ยรวมภารกิจที่เกี่ยวข้องกันมาได้ด้วยกันและ


แม้จะปฏิรูประบบราชการให้มีมตัรับนิดชอบอย่างน้้ ถัําได้คน

 ให้คนด้ได้บริหารบ้านเมื่ง และคัดคนไม่ดีออกจากระบบต้องเป็น




ก็ไม่มือะไรเกิดขึ้น องค์ชายเล็กรู้สึกผิดหวังท้อแท้เป็นที่สุดแต่ไม่กล้า บอกใครเพราะเจ้าชายองค์อื่นต่างปลูกได้ต้นไม้โต ๆ กันทั้งนั้น เมื่อครบ กำหนด $๑$ ปี ในขณะที่เจ้ายายองค์อื่น 9 อุ้มกระถางมีต้นไม้ใหญ่องค์ละ กระถางไปถวายพระราชา องค์ชายเล็กอุ้มกระถางเปล่าไปถวายพระราชา ด้วยสีหน้าละห้อยท่ามกลางเสียงหัวเราะขบขันของพี่ทั้งหลาย องค์ชาย เล็กกราบทูลพระราชาว่า "ลูกทำดีที่สุดแล้ว สงสัยว่าจะไม่มีวาสนาจึง ปลูกอะไรไม่ขี้นกับเขา"

พระราขาตรวจสอบกระถางทุกใบแล้วในที่สุดทรงตัดสินให้องค์ ชายเล็กเป็นรัชทายาทท่ามกลางความตะลึงงันชองทุกคน องค์ชายเล็ก ไม่สามารถปลูกพืชซึ้นมาได้ไฉนจึงได้รับเลือกเป็นรัชทายาท

พระราชาทรงอธิบายว่า "เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว พ่อให้เมล็ดพืชแก่ พวกเจ้าคนละเมล็ดเพื่อให้เอาไปปลูก พวกเจ้าจงรู้เถิดว่า พ่อได้ต้ม เมล็ดพืชเหล่านั้นในน้ำเดือตจนไม่อาจปลูกเป็นต้นไม้ได้เลย แต่พวกเจ้า ก็หั้วกระถางมีต้นไม้มาให้พ่อ ยกเว้นองค์ชายเล็กที่กล้าหิ้วกระถางเปล่ามา แสดงเพราะเขาเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่ยอมสับเปลี่ยนเมล็ดพืชเหมือนพวกเจ้า เพราะฉะนั้น พ่อจึงเลือกคนชื่อสัตย์อย่างองค์ชายเล็กเป็นรัชทายาท"

คนดีต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมโดยไม่สมยอมกับอำนาจ ของความชั่ว เมื่อมีผู้ถามขงจื้อว่าคนดีคือคนเช่นไร ขงจื้อตอบว่า "คนดี คือคนที่คนดีทุกคนในหมู่บ้านซอบ แต่คนชั่วไม่ซอบ"

เราไม่อาจคาดหวังให้คนทุกคนมาชอบเรา ถ้าเราทำดีจริง ๆ คนชั่วอาจไม่ชอบเราก็ได้ ตำรวจที่จับยาบ้าคงไม่ศาตหวังให้ตนเองเป็น ที่รักของคนที่ค้ายาบ้าเป็นแน่

สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ การเป็นดีมีศ็ลธรรมต้องเป็นไปตามหลัก พระพุทธศาสนา คืออย่างน้อยให้มีเบญจคีลและเบญจธรรม แต่เป็นที่ น่าสังเกตว่าในการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ วิชาพระพุทธศาสนาเก็อบหาย ไปจากหลักสูตรในโรงเรียน ทั้งนี้เพราะกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข ๒๕๔๔ สำหรับให้นักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.๑ ถึงขั้น ม.๖ หลักสูตรนี้มีแต่มาตรฐานเป็นกรอบกว้าง 7 เรียกว่า Standard-based Curriculum ไม่มีรายละเอียดหรือรายวิชา แต่อย่างใด หลักสูตรที่ว่านี้กล่าวถึงวิชาพระพุทธศาสนาไว้ ๑๐ บรรทัด เท่านั้น ส่วนรายละเอียดหรือรายวิชาปล่อยให้แต่ละโรงเรียนเติมเอาเอง ซึ่งชาวพุทธเป็นห่วงว่า ถ้าปล่อยให้โรงเรียน ๕๐,000 แห่ง ทั่วประเทศ ต่างคนต่างทำก็จะมีหลักสูตรพระพุทธศาสนา ๕๐,000 หลักสูตรและ มีการตีความพระพุทธศาสนาไปต่าง 7 นานา ก็จะเกิดนิกายพระพุทธ ศาสนาอีกหลายร้อยหลายพันนิกาย

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ อาตมาเป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมไปพิจารณาหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ร่วมกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษษาธิการ ทางกรมวิชาการเห็นด้วยกับ ข้อเสนอของอาตมาที่จะให้ทำรายละเอียดวิชาพระพุทธศาสนาเป็น หลักสูตรแกนกลางให้ทุกโรงเรียนได้เรียนเหมือนกัน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ในเตือนมกราคม ๒๕๔๕ มีอาตมาเป็นประธาน คณะกรรมการนี้ได้จัดทำหลักสูตรแกนกลางวิชาพระพุทธศาสนาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ทุกโรงเรียนใช้หลักสูตร



กว่าจะได้วามสาเร็จอย่างที่เล่ามานี้กีตตงเตรจากันหลายรอบ






## การศึกษาตีตัวยสุตะ

ได้พูดมาแล้ว ๒ ข้อ คคอย้อแรกเเ็นคนดีเพรามมีศรัทธาให พรพทุดรคาสหา
 คีธรรมมางหระุทธศาสหา




 ที่เป็นอยู่ เราต้้เป้าหมายว่าคนไทยในอนาคตจะต้องเรียนงบชั้น



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ $b$ เป็นอย่างน้อย ถึงตอนนั้นแรงงานไทยก็จะเป็น แรงงานมีฝีมีอเพราะมีการศึกษาสูง ความเชื่องมงายในไสยศาสตร์ก็คง จะค่อย 7 หมดไป สำหรับคนไทยยุคปัจจุบันที่เรียนจบชั้นปรระถมศึกษา เขาก็ให้ชวนชวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เป็นการศึกษา ต่อเนื่องตลอดชีวิต เลือกเรียหรู้ตามอัธยาศัย ใครใคร่เรียนอะไรก็เรียนไป เช่น เป็นชาวนาก็สามารถเรียนได้จากหลักสูตรระยะสั้นหรือเรียนผ่าน วิทยุโทรทัศศน์ คนไทยอยู่ไี่ไหนก็เรียนได้ตลอดชีวิต อย่างท่านทั้งหลาย อยู่ที่สหรัรูอเมริกา อยากเรียนพระพุทธศาสนา วัดจะเปิดสอนหลักสูตร ระยะสั้นระดับประกาศนียบัตร ให้ท่านได้เรียนธรรมศึกษาหรือเรียนบาลี ก็ได้

กฎหมายต้องการให้ทุกฝ่ายมีสว่นรวมในการจัดการศึกษา การที่ พระสงส้อย่างอาตมาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรพระพุทธ ศาสนานี้เป็นสิ่งไม่เคยมีมาก่อน คือกระทรวงศึกษาธิการเปิดไฟเขียวให้ พระสงม์เข้าไปสีส่วนช่วยปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้เพราะกฎหมายเปิดโอกาส ให้ทุกฝ่ายมีส่วนรวมไต้ คือทุกคนสามารถเข้ามาช่วยกันจัดการเรียน การสอนให้คนไทยมีความรู้ดี เมื่อคนไทยมีความรู่ดีเศรษรูจจจจึจะะพลอยดี ไปด้วย การปฏิรูปการศึกษากีช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยจากการเป็น เศรษฐกำที่ใช้แรงงานราคาถูกมาเป็นเศรษฐูกจจี่อาศัยความรู้ออกแบบ หรือประดิยส์สิ่งแปลกใหม่ไปแข่งขันในตลาดโลก แี่เรียกว่า เศรษฐูกจจ ที่อยู่บนฐานความรู้ (knowledge-based economy) เช่น แทนที่จะส่ง เสื้อผ้าราคาถูกไปขายต่างประเทศ เราต้องใช้ปัญญาออกแบบเสื้อผ้า สวย 7 ส่งนอก นี่แสตงว่าความรู้ด้านการออกแบบหรือดีไชน์ช่วยเพ่่ม

ราคาให้กับสินค้า การเพิ่มความรู้ด้วยการศึกษาทำให้คนไทยสามารถ พัผนาสินค้าเพิ่มรายได้ เช่น ต้มยำกุ้งที่ดังไปทั่วโลก ต่างประเทศเฉยมา วิจัยพบว่า สูตรต้มยำกุ้งมีเครื่องปรุงที่ปัองกันโรคมะเร็งในลำไส้ ถ้า คนไทยวิจัยเรื่องนี้องและพิสูจน์ได้ว่าจริง เราสามารถโฆษณาว่าเมนู ต้มย่ากุ้งนอกจากอร่อยแล้วยังเป็นอาหารดูแลรักษาสุษภาพ เราโ็สามารถ เพิ่มราคาให้กับต้มยำกุ้งชี้นไปตามงานวิจัย นี่เรียกว่าความรู้ชวยเพิ่ม คุณค่าให้กับผลผลิต เราอยากให้สังคมไทยพัฒนาอย่างนี้มากขึ้น

เพราะฉะนั้น เราต้องยยันเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเสมอ ดังที่ โบราณสอนว่า "รู้วไชชว่าใส่่าแบกหาม" เราสามารถเรียหรู้ได้ตลอดชีวิต พวกเราที่ยยู่ที่นี่ควรเรียยรู้สิ่งดี 7 ในประเทศนี้ เพื่อนำกลับไปข่วยพัฒนา ประเทศของเรา ข้อสำคัญ การเรียนต้องมีความอดทน โดยเฉพาะการ เรียนตามอัธยาศัย ต้องอดทนเหมือนคนสมัยก่อน สมมต่ว่า คนสมัยก่อน อยากจะเป็นช่าง เขาก็ไปสมัครรเป็นสูกมือของช่าง ก็ไป่อยู่กับเขา อย่างที่ หมอชีวกโกมารจัจไปฝากตัวอยู่กับอาจารย์ที่ตักกสิลา เรียนไปปรนนิบัติ อาจารย์ไปด้วยเป็นเวลา ๗ ปี จึงจบทลักสูตรแพทย์สมัยนั้น เรามาอยู่ที่ สหรัฐอเมริกามีโอกาสค็กษาวิทยาการสมัยใหม่มากมายต้องมีความขย้น หมั่นเพียรในการเรียนรู้พิ่มเติมเหมือนกับเรื่องต่อไปนี้

ชายหนุ่มคนหนึ่งต้องการจะเรียนวิธีการเจียระไนเพชรพลอย ก็ไปสมัครเป็นสูกน้องเจ้าของร้านแห่งหนึ่ง เจ้าของร้านเก่งมาก ฝีมือ เจียระไนเพชรพลอยระดับปรมาจารย์ เมื่อเห็นหน่วยก้านของชายหนุ่ม เขาก็รับไว้เป็นศิษย์

บทเรียนแรก อาจารย์าางหยกที่ยัไมมเมียระไนก้อนหนึ่งงงในมือ ของลูกคิษย์แล้วบอกให้ลือไว้ ชายหมุ่มกำหยกทั้งวัน พอถึงวันที่สอง อาจารย์ก็เอาหยกมาใสม่อให้กำไว้ทั้งวันอีก ชายหนุ่ลกำหยกอยู่อย่างนี้ จนถึงวันที่ $\mathfrak{b}$ อาจารย์กียังเอาหยกมาใส่ไวในมีอ เขาก็ประท้วงอาจารย์ ว่าเมื่อไรจะได้เรียนวิธีการเจียระไนเพชรพลอย เขามาเรียนเจียระไน ไม่ได้มาลึอหยกอย่างนี้ อาจารย์ตอบว่านี่เป็นบทเรียนแรก ชายหนุ่ม ก็กำหยกต่อไปจนน็กใใใจว่าทนไม่ไหวแล้ว จนถึงวันที่ จธ พออาจารย์ วางหยกไว้ในมือ ลูกสิษย์กีกาหยกโดยอัตโนมัตั โดยที่ยังไม่ทันได้ดูเลย เฮาบอกอาจารย์ว่า นี่มันหยกคนละก้อนกับที่ผมกำเมื่อวาน อาจารย์ ยิ้มแล้วพูดว่าเธอเรียนจบบทที่หนึ่งแล้ว ต่อไปจะเป็นบทที่สอง

บริษัทเจริญโกคพันธ์หรีอซีพีเป็นตัวอย่างหนึ่งยองการใช้ความรู้ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณท์สินค้าทางการเกษตร เรียกว่า เกษตร ดุดสาหกรรม คือแทนที่ปลูกสับปะรดเอาไปยายก็ทำเป็นสับปะรดกระป๋อ甲 แทนที่จะเลี้งงไก่ตามยถากรรมก็ตั้งฟาร์มเลี้งงไก่ตามหลักวิชาการที่ไป ดงานจากสหรัฐอเมริกา ก็ได้ไก่มีมาตรฐานทีะะมาก ๆ เป็นสินค้าสงนอก นี่คือการเพิ่มราคาให้กับผลผลิตด้วยสติปัญญา การทดลองทำเกษตร รั้งกีเป็นการลองผิดลองถูก สำเร็จ์กีมีลัมเหลวก็มาก

คุณธนินทร์ เจียรานนท์ ประธาแเครีอเจริญูโภคกัณท์หรือชีพี เล่าว่า ครั้งหนึ่ชชีพีคัดเลือกมะม่วงไทยพันธุ์ดีมาปลูกเพื่อสงไปตีตตาด เมืองนอก ปรากฏว่า ที่ผ่านมามะม่วงไทยมีปญญหาอยู่อย่างหหึ่งคือเวลา ปลูกมาก 9 จะออกผลมาไม่เท่ากัน ใหญ่บ้างเล็กบ้าง และไม่ออกผลทั้งปี ทางชีพีจงสสงต้เชี่ยวชาญระดับตอกเตอร์ไปดูงานที่อิสราเอล ให้ไปดูว่า

ปลูกพีชตูอย่างไรจึจออกผลได้ยนาดเท่า 7 กัน ผู้เชี่ยวชาญกละบจาก อิสราเอลก์เริ่มปลูกมะม่วง ตามแบบที่ไปดูงานมา เช่นปลูกระยะห่าง เท่ากัน ให้น้ำเป็นเวลาตามปริมาณที่คานวณไว้จากท่อที่ฝงในดิน มะม่วง ที่ปลูกก็ควบคุมไม่ให้ลำต้นสูงมาก เพื่อที่จะได้เก็บผล่าย แล้วโกกะะะให้ มีลูกตก ผู้เชี่ยวชาญทำตามแบบที่ไปดูงานมาจากอิสราเอลทุกอย่าง ปรากฏว่า มะม่วโโตเป็นพุ่มไม่สูงมาก ใบดกดี แต่ปลูกเท่าไร็ไม่ออกผล ไม่มีลูกมะม่วง ซีพีไปเชิญนักวิชาการเกษตรมาด เขาก็หมดปัญญาแแ้ ในที่สุดต้องไปเชิญูกำนันคนหนึ่งรียนจบแค่ ป.๔ แต่ปลูกมะม่วงเก่งมาก

กำนันมาถึงแล้วจ้องมองตันมะม่วง ตูไปดูมา เซาก็บอกคุณ ธนินทร์ว่า มะม่วงยองท่านปลูกเท่าไรก็ไม่มีลูก เพราะมันเป็นโรค มันป่วย คุณธนินทร์ถามว่า ป๋่วยอย่างไร กำนันตอบว่า ท่านปลูกมะม่วง ติกกัน ประหยัดพื้นที่ดี ระยะชิดกันมาก เมื่อต้นชิดกันมาก มะม่วง ใบดกหนา เวลาเช้าและเย็น แตตส่องไม่ถึงโคนมะม่วง เพราะมันถูก บังแตดโดยมะม่วงรอบ ๆ แบคทีเรียและเชื้อราต่าง $ๆ$ จึงเข้ามาเป็น เชื้อโรคทำลายรากมะม่วง พอตะวันเที่ยงใบของต้นนั้นก็บังโคนต้นอี่ก เพราะมะม่วงป่วยอย่างนี้จง่ไม่มีลูก ตอนนี้ลีงเวลาที่นักวิชาการทั้งหลาย คิดกันหนักเพื่อหาวิธีแก้บัญหา จะะยับต้นมะม่วงให้ออกห่างกันกีทำไม่ได้ พอหมดปัญญาคิดไม่ออกต้องไปถามกำนันก็ไต้ร้บคำแนะำว่า แก้ไม่ยาก ไม่ต้องทำอะไรหรอก นค่ตัตยอตอ่อนของมะม่วงออกเท่านั้น พอแดดส่อง ถูกยอดที่ตัตออกนั้นมะม่วจจะร้อนตั้งแต่ยอดลงไปถึงราก เขื้อโรคก็จะตาย นักวิชาการลองทำตามคำแนะนำของกำนัน ปรากฏว่ามะม่วงออกผลดกดี ทีเดียว

ความรู้ของกำนันจัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะสมไว้มากมาย ในสังคมไทยและที่สูญหายไปก็มาก มีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถรู้จาก ภูมิปัญญาชาวบ้าน เราต้องสอนให้เด็กไทยมีความเคารพในภูมิปัญญา ท้องถิ่น ให้หมั่นศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง 7 ตลอดชีวิต ดังโคลง โลกนิติติ(บทที่ ๑ส๔) ต่อไปนี้

| วิชาควรรักร้้ | ฤาชาด |
| :--- | :--- |
| อย่าหมิ่นศึลปศาสตร์ | ว่าน้อย |
| รู้จริงสิ่งเดียวอาจ | มีมั่ง |
| เลี้ยงชีพช้าอยู่ร้อย | ชั่วลี้อหลานเหลน |

ธรรมข้อที่สามนี้ เป็นเรื่องของการศึกษาดีซึ่งทำให้คนเป็นคนเก่ง ความเก่งเหมือนดาบสองคม มีประโยชน์มากมายแต่กีมีโทษมิใช่น้อย ความเก่งจึงต้องศรัทธาและศีลกำกับจึจจะทำให้ได้คนที่ทั้งเก่งและดี

## คนดีทีโลกต้องการ

คนเก่งบางคนไม่มีน้ำใจ เขาเก่งแต่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ส่วนรวม อยู่กับใครไม่ได้ เป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการ ที่เป็นเช่นนี้เพราะขาดธรรม ข้อที่สี่ คือ จาคะ

จาคะ แปลว่า ความเสียสละ มีษย ความหมาย คือ
๑. อามิสจาคะ เสียสละสิ่งของให้คนอื่น
๒. กิเลสจาคะ สละกิเลส กำจัดความไม่ดีในใจ เช่น ความโลภ ความโกรธออกไป

จาคะในที่นี้เป็นทั้งอามิสจาคะและกิเลสจาคะ เราทำอามิสจาคะ ต้วยการสละสิ่งของช่วยกันคนละไม้คนละมือ มีอะไรก็ช่วยกันเหมีอนกับ การทอดกฐิ้นที่นีเป็นงานใหญ่ คนมากัแยอะมากเพราะคคดว่าเป็นงาน ของทุกคน มีผ้าป่ามาร่วมด้วยช่วยกัน แต่การเสียสสะสิ่งของจะเกิดยี้นได้ ก็ด้วยกิเลสจาคะคือสละความตระหนี่เห็นแก่ตัว ตราบใดที่ใจยังมีความ ตระหนี่เห็นแก่ตัว การบริจาคด้วยการสละสิ่งของก็เกดดขึ้นไม่ได้ บางคน ตั้งจจมาจากบ้านว่าจรร่วมบริจาคตั้งกองผ้าป่าสักหนึ่งพันบาท แต่ความ ตระหนี่ำให้เสียดายเงินจึงเปลี่ยนใจไปบริจาคเพียยยี่สิบบาท

มีคนแอบได้ยินธนบัตรใบละพันนาทคุยกับธนบัตรใบละยี่สิบบาท เรื่องประสบการณ์ริวิตที่ผ่านมา ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทคุยว่า เขาได้ เดินทางท่องเที่ยวอย่างโชกโชน เช่น ไปชอปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าบ้าง เคยอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคนดัง เช่น ท่านนายกรัฐมนตรี และเคยไป ต่างประเทศหลายครั้ง โตยเข้าไปเที่ยวบ่อนการพนันในเขตประเทศเซมร ธนบัตรยี่สิบบาทฟังอย่างตึ่นเต้นแล้วพูดว่า "น่าอิจฉาพี่พันบาทุจังเลย ที่ได้ไเที่ยวมาทั่ว พวกยี่สิบบาทอย่างผมไม่ได้ไปไหนหรอก ส่วนมากเรา มักจะวนเวียนอยู่ตามศาลาวัด คืคคนจะติดพวกผมไว้ที่ต้นผ้าป่าหรีอ ใสยองกรันเป็นประจ่า"

ดังนั้น การสละความตระหนี่และการสละสล่งของจึงไปด้วยกัน การเสียสละจะทำไห้เราได้สิ่งที่ดีงามตอบแทนกลับมา นั่นคือยิ่งให้กี่ง่งได้ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันทรงมีกระแสพระราช คำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตอนหนึ่ง ทรงไช้คำกาษาอังกฤษว่า "Our loss is our gain" แปลว่า "การสูญเสีย

คือการได้มา" ไม่มือะไรที่ได้มาโดยไม่มีการลงทุน การลงทุนก็เป็น การสูญเสียอย่างหนึ่ง แต่เป็นการสูญเสียที่จะได้ผลตอบแทนในโอกาส ต่อไป บางคนไม่ยอมเสียสละอะไรเลย มุ่งแต่จะเรียกร้องเพื่อให้ตัวเองได้ เช่น เป็นข้าราขการก็หวังให้เงินเดือนขึ้นโดยไม่ยอมเสียสละเวลาส่วนตัว มาทำงานราชการให้มากขึ้น การมีธรรมะข้อจาคะในใจจะทำให้เรารู้จัก ยอมเสียสละเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า

โดยนน้ยนี้ คำว่า "การสูญเสียคือการได้มา" หมายถึง การเสียสละ ทำให้เราได้รับผลตอบแทนตามมา การให้ก็คือการได้ เมื่อเราให้ เราได้ สละความเห็นแก่ตัว และได้รับผลตอบแทนจากการให้ในโอกาสต่อไป การเสียสละเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน เหมือนการตกปลาก็ต้องสละ เหยื่อติดเบ็ดมิฉะนั้นปลาก็ไม่กินเบ็ด ไม่มีอะไรที่เราได้มาโดยไม่มีการ เสียสละลงทุนลงแรง

> อยากเป็นสุยก็ต้องทุกซ์ลงทุนก่อน อยากเป็นก้อนทีละน้อยค่อยประสม อยากเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์ อยากเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำณาน

เมื่อรู้จักเสียสละป้างเราก็จะเป็นฝ่ายได้ เมื่อเราหัดพ่ายแพ้ไว้บ้าง เราก็จะเป็นผู้กำชัยชนะในที่สุด เช้าทำนองที่ว่าหัวเราะทีหลังดังกว่า ลองหัดเป็นผู้แพ้ในตอนต้นเพื่อจะเป็นผู้ชนะในภายหลัง ดังเรื่องใน พงศาวตารจีนต่อไปนี้

ในประเทศจีนสมัยโบราณ มีเสนาธิการทหารชื่อซุนปิน ถูกเพื่อน

หักหลังจึงหนีไปสวามิภักดิ์ต่อแม่ทัพของแคว้นฉีมีซื่อว่านายพลเถียนจี้ ซุนปินได้เป็นกุนซือประจำตัวเถียนจี้ วันหนึ่งเถียนจี้พาซุนปินไปชมการ แช่งม้า เถียนจี้ชอบพนันแซ่งม้ากับเพื่อนนายพลล้วยกันและก็แพ้ทุกครั้ง กติกาการแข่งชันมีอยู่ว่า เจ้าของม้าที่เล่นพนันต้องส่งม้าลงแข่งขัน สามรอบ 7 ละ ๑ ตัว ฝ่ายที่ชนะ ๒ ใน ๓ รอบถือว่าชนะพนัน ในการ แช่งขันครั้งนี้เถียนจี้แพ้พนันอีกตามเคย ชุนบินสังเกตพบว่า ม้าแช่งของ เถียนจี้ฝีเท้าเป็นรองฝ่ายชนะอยู่นิดหน่อยเท่านั้น ซุนปินบอกเถียนจี้ให้ไป ชวนเพื่อนที่เพิ่งชนะให้แข่งขันกันอีกครั้ง โดยวางเดิมพันเต็มที่เพราะ ซุนปินจะวางแผนให้ม้าของเถียนจี้เป็นฝ่ายชนะให้ใด้ เถียนจี้่เชื่อซุนปิน จึงได้ท้าแข่งม้ากับเพื่อนนายพลด้วยเดิมพ้นสูงกว่าเดิมเป็นเท่าตัว พอถึง วันแข่งม้า ซุนปินได้แนะนำเถียนจีไให้วางแผนดังนี้

ม้าของทั้งสองฝ่ายที่เข้าแข่งขันจะมี ฝ่ายละ ๓ ตัว ประกอบต้วย ม้าเร็วอันดับหนึ่ง ม้าเร็วอันดับสอง และม้าเร็วอันดับสาม เนื่องจาก ม้าทั้งสามตัวชองเถียนจี้ฝีเท้าเป็นรองม้าของคู่พนันในอันดับเดียวกัน อยู่นิดหน่อย ซุนปินจึงแนะนำให้เถียนจี้ยอมแพ้ในรอบแรกเพื่อเอาชนะใน สองรอบที่เหลือ นั่นคือในรอบแรก เถียนจี้ส่งม้าเร็วอันดับสามของตน เซ้าแช่งกับม้าเร็วอันดับหนึ่งของคู่พนัน จากนั้นในรอบที่ ๒เถียนจี้จึงส่ง ม้าเร็วอันดับหนึ่งของตนเข้าแช่งกับม้าเร็วอันดับสอง และส่งม้าเร็วอันดับ สองของตนแช่งกับม้าเร็วอันดับสามของอีกฝ่ายหนึ่ง เถียนจี้ตกลงทำตาม แผนของซุนปิน เขาแพ้ในรอบที่ ๑ แต่ชนะในรอบที่ เฺ และรอบที่ ๓ จึงเป็นฝ่ายชนะพนัน

เถียนจี้เป็นผู้ชนะในที่สุด เพราะเขายอมแพ้ในตอนต้นเพื่อเอา ชนะในภายหลัง นี่เรียกว่าชัยชนะซองฝู้แพ้ คนส่วนมากไม่รู้จักยอมแพ้ มุ่งแต่จะเอาชนะอย่างเดียว ในที่สุดอาจจะกลายเป็นผู้แพ้ก็เป็นได้ สุภาษิต โบราณสอนว่า "รักยาวให้บัน รักสั้นให้ต่อ" ถ้ารักจะคบใครยีนยาว อย่าเถียงเพื่อเอาชนะกัน ยอมประหยัดถ้อยค่าให้เซาเถียงชนะบ้าง แล้ว จะได้คบกันยียยาว แต่า้ามุ่งเีียงกันเพื่อเอาชนะ ต่อปากต่อคำไม่หยุด ความสัมพันธ์ก์แตกสลาย ถึงแม้จะเถียงชนะก็โม่มีประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้น โบรานจึงสอนว่า "หัตนึ่งเป็นบ้าง หัดโงเป็นบ้าง หัดแพ้ เป็นบ้าง นั่นแหละท่านกำลัชนะ และกำงังฉลาดขี้น" สมเด็จพระมหา วิรวงศ์ (ติสุสมหาเถร)แต่งกลอนสอนใจไว้ว่า

> โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยากผากให้คิด
> ทางยีวัตจะรุ่งโรจนโโตตถิผล ต้องรู้โรู้อลาดปราดเปรื่องตน โนสิบหนดีกว่าเบ่งเค่งเดี่ยวเดียว

ผู่ใหญ่ที่จะอยู่ใหตำแหน่งได้นานต้องหัดโงเป็นบ้าง ดังที่สมเด็จ กรมพระยาด่ารงราชาฬุภาพทรงทำเป็นแบบอย่างมานล้ว นั่นคือ เมื่อมี การปฏิรูประบบราชการครั้งแรกในประเทศไทย สมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทัว รัชกาลที่ ะ ที่ได้ทรงโปรดให้มีการปฏิรูป การปกครองเสียใหม่ให้เป็นไปตามแบบอารยประเทศ โดยทรงให้ยกเลิก การปกครองแบบเดิม ซื่งมีจตุสดมก์คีอเวียง วัง คลัง นา แล้วจัดตั้งหน่วย



ในการแต่งตั้งเสนาบดีกระทรวงมหาตไทยนั้น พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า ซณะนั้นประเทศไทยก่าลังเผซิญมัย คุกคามจากประเทศล่าอาณานิคม คือ อังกฤษศุกคามต้านชายแดนพม่า และฝรั่งศศศุุคามต้านชายแดนเวียตนาม การจัดการปกครองหัวเมือง ให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นความจำเป็นเร่งต่วน และภารกิจดังกล่าวเป็น หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เพราะหัวเมืองต่าง 7 ชื้นอยู่ใดกระทรวง มหาดไทยโดยมาก รัชกาลที่ ๔ จึงทรงแต่งตั้งสมเด็จกรมพระยาดำรง ราขานุาพ เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาตไทยองค์แรก

ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งเสนาบดีครั้น้้้ สมเด็จกรมพระยาดำรง ราชานุภาพกำลังด่ารงตำแหน่งอธิบด็กรมศึกษาธิการ เมื่อมึการยก กรมศีกษาธิการเป็นกระทรวงธรรมการ พระองค์จึงหวังว่าจะได้เป็น เสนาบดีกระกรวงธรรมการ แต่เม่อถูกย้ายข้ามห้วยไปเริ่มงานใหม่ ในกระทรวงมหาดไทยชึ่งไม่เคยงานมาก่อน สมเด็จกรมพระยาดำรง ราซานุภาพทรงยอมรับว่าพระองค์ยังเป็นมือใหม่ ในวันแรกเสศ็จไป ประทับทอดพระเนตรการงานที่เยาทำกันอยู่ทุกแผนกและประทับศึกษา งานอยู่ในห้องทำงานของปลัดทูลฉลองหรีอปลัดกระทรงงในสมัย เี้ เมื่อ มีเรื่องเสนอชื้นมาเพื่อให้ทรงพิจารณาสั่งการก็จะทรงเรียกปลัดทูลฉลอง ให้มาอธิบายความเป็นมาของเรื่องนั้น และทรงยอความเห็นว่าจะให้สั่ง การว่าอย่างไร ถ้าทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอยองปลัดก็จะทรงสั่งการตามนั้น ถ้าไม่เห็นด้วยก็จะอภิปรายซักกามกันจนได้อ้อสรุปจึงจะทรงวินิจฉัยสั่งการ สมเด็ทกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นถึงเสนาบดีแต่ทรงยอมให้ผู้ใต้ บัคับบัญชามาเป็หมี่เลี้ยงแนะนำให้อย่างนี้เป็นเวลาสามเดือน หลังจาก

## "ในบ้านเมืองเรานั้น มีทั้งคนดีแสะคนไม่ดี

 ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การ ทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุปเรียบร้อย จึงไม่ใช่ การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสรึม คนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคน ไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเป็นเรื่องดีที่ปราชญ์สมัย โบราณได้ถือปฏิบัติมาแล้ว ตังมีเรื่องเล่าว่า

พระราขาองค์หนึ่งอยู่ในวัยชรา ปรารถนาจะตั้งรัชทายาทสืบต่อ ราชสมบัติ แต่เนื่องจากพระองค์ม์พระราชโอรสมากจึงตัดสินพระทัย ลำบากว่าจะเลือกใครดี วันหนึ่งพระราขาทรงเรียกประชุมพระราซโอรส ทั้งหมดแล้วประกาศว่า "พ่อู้ต้วว่าแก่แล้วถึงเวลาจะต้องตั้งรัชทายาท พ่อจะเลือกลูกคนหนึ่งตั้งเป็นรัชทายากภายใน จ ปีนับจากนี้ไป พ่อจะแจก เมล็ดพีชพิเศษให้พวกเจ้าคนละเมล็ดเพื่อนำกลับไปปลูกกี่วังของตน หมั่นตูแลรดน้ำพรวนดินให้ดี เมื่อครบกำหนด ๑ ขีให้พวกเจ้านำผสผลึต มาให้พ่อดู พ่อจะคัดเล็อกตามผลงานโดยจะตั้งคนที่มีผลงานดีที่สุด เป็นรัชตายาท"

องค์ชายเล็กซึ่งเป็นเจ้าชายองค์สุดท้องน้องสุดท้ายได้รับเมส็ด พึช ๑ เมล็ดเช่นเดียวกับพี่ $ๆ$ เมื่อกลับถึงวังก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พรรราช มารดาฟังแล้วทั้งสองคนก็ช่วยกันป่ลูกเมล็ดพืชและหมั่นรดน้ำพรวนดิน หนึ่งเดือนผ่านไป เจ้าชายองค์อื่นเริ่มคุยถึงหน่ออ่อนงอกมาจากเมล็ดพึช แต่ไม่มีอะไรงอกออกมาจากเมล็ดพีชขององค์ชายเล็ก หกเดือนผ่านไป

นั้นจึงทรงวินิจฉัยสั่งการเอง งานก็ด่าเนินไปด้วยดี สมเด็จกรมพระยา ดำรงราชานุภาพทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนานถึง ๒๗ ปี

## ปัญญาพาชีวิตให้พบความสุข

ถ้าปฏิบัติตามข้อธรรมที่อธิบายมาแล้ว เราก็จะเป็นคนเก่งด้วย สุตะ เป็นคนดีด้วยศรัทธาและศ็ล เป็นคนมีน้ำใจด้วยจาคะ เรียกว่า เป็นคนที่เก่งและตี มีธรรมเพียงแค่นี้ยังไม่พอ เพราะบางคนทั้งเก่งและดี ประสบความสำเร็จในการทำงานแต่เครียดเหลีอเกิน ไม่มีความสุข บางคนมีการศกกษาดีได้ปริญญาหลายใบ แต่เมี่อต้องเผยิญมรสุมชีวิตกลับ คิตสั้นม่าตัวตาย เข้าทำนองว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ที่เป็นเช่นนี้ เพราะเฮาขาตธรรมข้อที่ \& คือปัญญา ทั้งนี้เพราะปัญญาพาให้พบวิมุตติ คีอช่ยให้หลุดรอดจากความทุก์์ที่กาโณมเข้ามา

ปัญญา แปลว่า ความรอบรู้ เทียบได้กับยถาภูตญาณทัสสนะคือ รู้เห็นตามความเป็นจริง รู่าอะไรคือคุณค่าแท้ อะไรคือคุณค่าเทียม โ็วิต ควรแสวงหาอะไร เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตอยู่ที่ใหน เมื่มรู้ความจริง ของรีวิตอย่างนี้ ก็ดำเนินว์วิตอย่างูู้มีปัญญา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
 ด้วยปัญญาเป็นวีวิตที่งระเสริรสุด"

ในที่นี้ คำว่า "ปัญญารีวี" คีอการดำเนินยีวิตที่มีปัญญูเป็นเคร่อง นำทาง ไม่ใชมีความรู้สีกหรือกิเลสตัณหาเป็นเครื่องนำทาง ซีวิตที่มี ปัญญานำทางจะเป็นชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางวัตุุกับ

การพัฒนาทางจิตใจ นั่นคือชีวิตที่เดินทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ คนไทยวิ่งตามกระแสวัตถุนิยมมากเกินไป เราหมกมุ่นกับการบริโภควัตถุและเสพสำราญจนลีมคุณค่าทางจีตใจ กระแสบริโภคนิยมแพร่สะพ้ดไปในหมู่คนทั่วไปที่แออัดกันอยู่ตามห้าง สรรพสินค้าและแหล่งสถานบันเทิง ในต่างประเทศเซามีอะไร คนไทย ก็พยายามที่จะมีสิ่งนั้น เราถูกการโฆษณากระตุ้นให้ซื้อสินค้าและบริการ กันอย่างไม่ลืมหูลืมตา โดยไม่เฉลียวใจว่า สิ่งเหล่านั้นจะให้ความสุซที่แท้ จริงแก่ชีวิตหรือเปล่า คนไทยวิ่งตามกระแสบร์โกคนิยมที่เน้นความสุข สนุกจนลืมศาสนธรรมที่ให้ความสุขสงบ

ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมุ่งพัฒนาประเทศหนักไปในทาง วัตถุมากกว่าจิตใจ เราถือการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง จนลีมเรื่อง ศาสนาและวัฒนธรรม นั่นคือทุกรัฐบาลถีอเอาการเจริญเติบโตซอง ผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศ (Gross National Product = GNP) เป็น ตัวยี้วัดการพัฒนาประเทศในแต่ละปี ผลที่ตามมาจากนโยบายนี้ก็คือ เรากระตุ้นการผลิตสินค้าและการให้บริการมากขึ้น ไม่มีทุนเราก็กู้เงิน มหาศาลจากต่างประเทศมาลงทุน ทำให้เป็นหนี้สินมากขึ้น ๆ เมื่อผลิต มาแล้วก็ต้องพยายามขายเป็นสินค้าออกไปต่างประเทศ เมื่อหลายประเทศ ก็พยายามขายแช่งกับเรา สืนค้าของเราก็ขายไม่ออก ผลที่ตามมาก็คือ ขาดเงินตราต่างประเทศ เผื่อถึงคราวต้องหาเงินตราต่างประเทศมาใช้หนี้ ที่ถู้จากต่างประเทศ เราก็หมุนเงินตราต่างประเทศมาให้แลกใช้หนี้ไม่ทัน นักค้าเงินทั้งหลายจึงรวมหัวกันทุบค่าเงินบาทของเราในปี ๒๕๔๐ พอ ค่าเงินบาทตก การะหนี้สินของประเทศก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว แต่เดิมเรา

กู้เซามา พะ บาทต่อ ๑ ดอลล่าร์สหรัฐฯ ตอนนี้เราต้องจ่ายคืน ๔่ษ บาท ต่อ ๑ ดอลล่าร์ ดูเหมือนว่าตอนนี้คนไทยกำลังใช้หนี้เป็นเงินต้นบวก ดอกเบี้ยอีกร้อยละ ๘๐ คิดง่าย ๆ ว่าถ้าเรากู้เขามา ๑๐० บาท เราต้อง จ่ายคีนเขา ๑๘๐ บาท เมื่อไรคนไทยถึงจะใช้หนี้หมต พระพุทธเจ้าตรัสว่า "อิณาทาน์ ทุกุช์ โลเก การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก"

การใช้ธัญญาไตร่ตรองความผิดพลาดที่ผ่านมาจะช่วยให้เราไม่ทำ ผิดช้ำแล้วซ้ำเล่า เราต้องยอมรับว่าการพัมเนาเศรษฐกิจที่ใช้ผลิตภัณท์ มวลรวมของประเทศหรือจีเอ็นพีเพียงอย่างเดียวเป็หตัวชั้วัดอัตราการ พัฒนาประเทศคงไม่ใช่นโยบายที่เหมาะกับประเทศไทยนัก เพราะอดีต เป็นบทเรียหสอนให้เรารู้วา ตั้งแต่ พ.ศ. ตะต๐-ซ๕ต๙ ประเทศไทยเคย มีจีออ็นพีเติบโตสูงที่สุดในโลกคือเฉี่ยยีีละ ค๐ $\%$ จนกระทั่งประเทศไทย ตอนนั้นกลายเป็น "สิ่งมหัศจรรย์แห่งเอเชีย (Miracle of Asia)" แต่ การพ้ผนาตอนนั้นเป็นภาพลวงตา การเติบโตของจีเอ็นพีมาพร้อมกับ การตัดไม้ทำสาย่า การทำลายความสมตุลในธรรมชาติ รวมทั้งการ ละเลยเร็่องศีลธรรมและการพัฒนาทางจิตใจ ในเวลาไม่นานนัก สิ่งมหัศจรรย์แห่งเอเขียก็พังคลืนลงมากลายเป็นตัวแพร่โรคติดต่อ ทางเศรษฐกิจที่เกิตจากการลดค่าเงินบาทไปยังประเทศอื่น 7 ฝัั่งเรียก โรคระบาดทางเศรษฐิจจนี้ว่า "โรคต้มยำกุ้ง" มีการวิเคราะห์กันว่า การแพร่ระบาดของยาบ้าที่กำลังทำลายสังคมไทยทุกวันนี้เป็นผลมาจาก การที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตกนั่นเอง นั่นคือ เมื่อคนเคยรวยได้ยากจนลง อย่างกระทันหัน หลายคนจมไม่สงจึงหันมาค้ายาบ้าเพื่อกลับมารวย เหมือนเดิม

การพูดลึงความผิดพลาดในอดีตนี้ไม่ใชเพื่อตอกย้ำใ้้เจ็บใจเล่น แต่เพื่อให้เราใช้ปัญญาตรวจสอบตนเองในทำนองที่ว่า อ่านตนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น เห็นตนชัด โสคราตีสกล่าวว่า "ชัวิตที่ไม่มีการ ตรวจสอบไม่มีค่าควรแก่การด่ารงชีวิต" คนมีปัญญาจะทำอนุปัสสนา คีอตรวจสอบตนเองเพื่อนก้ไไปรับปรุงตนเอง ดังภาษิตอุทานธรรมว่า

> บั้งปลาหมองอแล้วกลับนี่คำยำ
> เจ็แแล้ว่าใส่กระบาลนี่งานไช
> ผิดแล้วแก้กลับตัวเปลี่ยนหัวใจ
> จะมีใครมาวอนไม่สอนตน

การพัผนาประเทศไทยที่ผ่านมาไม่ยั่งยืนเพราะสาเทตุต่อไปนี้
(๑) เป็นการพพพนาที่ถีอเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง ไม่ได้ถ่อคนเป็น ศนย์กลางแห่งการพัฒนา
(๒) เป็นการพัฒนาที่ทำลายธรรมชาติแวดล้อม
(๓) เป็นการพัฒนาที่ละเลยเรี่องสังคมและวัฒนธรรม
(๔) เป็นการพัฒนาที่ไม่สนใจเรื่องจิตใจและศาสนา
(๕) เป็นการพัมนาที่ไม่มีธรรมาภิบาล

การทบทวนนโยบายและแก่ไไจุดอ่อนข้างต้นนั้น จะท่าให้การ พัฆนาประเทศฟื้นตัวอย่างยั่งยีน นโยบายการพัพนาต้องเน้นคนเป็น ศูยย์กลางแห่งการพัฒนา ดังคำกล่าวที่ว่า "พัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชน พัฒนาคนให้เริมที่ใจ จะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราองก่อน" นั่นคือ เริ่มต้นที่พัฆนาคน เพื่อให้คนเป็นพลังชับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งอื่นต่อไป ต้วยเหตุนี้ รัจจจงตตองทุ่มพัฒนาคนให้เก่งดีและมี่สุข กล่าวคือให้มีการ

พัฆนาหรีอภาวนาทั้ง $๔$ ด้าน ได้แก่การพัฒนาทางกาย ศีล จิตและปัญญา ดัวยจัตการศึกษาอย่างดี ปลูกลังคุณค่าทางศาสนา ศีลธรรม วัญนธรรม และให้อยู่ในสิ่งนวดล้อมที่ดี คนที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะเป็นพลังนลักดัน ให้เกิดการปฏิรูปปางเเศษษกิจ สังคมและการเเื่องต่อไป

การย็ตเอาคนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัญนานี้สอดคล้องกับแนว พระราชดำริเรื่องเศรษฐิจิจพอเพียง (Self-sufficiency Economics) ที่พระบาทสมเด็จพระล้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงแนะนำคนไทยให้พัซนา เศรษฐกิจที่เหมาะสม เพื่อให้มีความสุขอันเกิตจากความรู้จักพอ ๔ ประการ คือ
(๑) ความพอเพียง คีอท่าพอมีพอกินด้วยการยึนบนขาของ ตัวอง พึ่งตนเองให้มาก ไม่ถู้หนี้ยีมสินโดยไม่จำเป็น ตาม แหวพุทธภาษิตที่ว่า "อตฺตา หิ อตุตโน นาโด ตนแลเป็นที่พื่ง ของตน"
(๒) ความพอใจ คือสันโดษ พอใจในสิ่งที่มียินดึในสิ่งที่ได้ไม่โลก มากจนเกินไป
(๓) ความพอประมาณคือมัตตัญุุตารู้จักประมาณในการท่างาน การพูต การยริโกคและการใช้ชีวิต
(๔) ความพอดี คือ สมชิวิตา จับจ่ายใช้สอยแต่พอดี มีชีวิตที่ สมตุลเป็นสุทั้งกายและใจ
ชีวิตที่มีความพอดังกล่าวมา คือชีวิตที่ดำเนินตามทางสายกลาง หรือมัชมิมาปฏิปทาาโดยเฉพาะ้อสัมมาอาชีวงคือเลี้ยงชีพชอบ

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลประเทศภูฐานที่คนส่วนใหญ่นับถีอ พระพุทธศาสนาได้ประกาศชัดเจนว่าจะพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญ แก่ความสุยมวลรวมของประเทศ (Gross National Happiness $=$ GNH) มากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross National Product $=G N P$ ) นโยบายของประเทศภฐานที่ยึตถึอความสุขกายและสุขใจของคนในชาติ เป็นสำคัญนี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

กล่าวให้ชัดลงไปก็คือ ในการนำระบบเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจริงนั้น รัฐบาสไทยควรประกาศ นโยบายที่ให้ความสำคัญแก่ความสุขมวลรวมของประเทศ (GNH) มากกว่า ผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศ (GNP) ตัวชั้วัดความสุขมวลรวมที่สำคัญ ก็คือ
(๑) มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม คือลดช่องว่างระหว่าง คนจนกับคนรวยให้แคบลง คนจนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาและ สวัสดิการมากขึ้น
(๒) ยกระดับการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๓) อนุรักษ์และฟึ้นฟูสิ่งแวดล้อม
(๔) ส่งเสริมให้คนดำรงชีวิตตามหลักศาสนา มีศีลธรรมและ วัฒนธรรม
(๕) ใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน

บางคนอาจแย้งว่า รัฐบาลก็ทำตาม ๕ ข้อดังกล่าวอยู่แล้ว ใน กรณีนี้ อาตมาขอทำความเข้าใจว่า ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าทำหรือไม่ทำ ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเราควรให้ความสำคัญแก่อะไรเป็นอับดับหนึ่งระหว่าง

ความสุขมวลรวมของประเทศ (GNH) กับผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศ (GNP) ถ้าเราให้ความสำคัญแก่ความสุขมวลรวมของประเทศมากกว่า ก็ต้องสนใจว่าคนไทยโดยรวมมีความสุขขึ้นบ้างไหม บางทีที่ว่าเศรษฐกิจ ฟื้นเพราะผลิตภัณท์มวลรวมของประเทศเต็บโตในทางบวกก็เป็นแค่ ภาพลวงตา ถ้าผลแห่งความเจริญเติบโตนั้นไปตกอยู่ในมือของนายทุน ต่างชาติหรือทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้น แต่คนจนยิ่งจนลง ถ้าผลออกมา อย่างนั้น เราจะเรียกว่า นั่นคือระบบเศรษฐกิจพอเพียงคงไม่ได้

## สรุป

รวมความว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาที่ยีดคน เป็นตัวตั้งของการพัฒนา การพัฒนาที่ดีต้องเป็นไป่เพื่อประโยชน์สุขของ คนจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความสุขมวลรวมของประเทศ (พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย) การพัฒนานี้เริ่มที่การพัฒนาคนก่อน เพื่อว่า คนที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะเป็นพลังชับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งอื่นต่อไป่ นั่นคือเราต้องพัฒนาคนให้มีอารยวัฒิ ๕ ประการ ได้แก่ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา

มีศรัทธา รักษาคีล เสรึมสุตะ<br>เพิ่มจาคะ เติมปัญญา ห้าสถาน<br>พาเก่ง ดี มีสุขทุกประการ<br>ช่วยสีบสานพัฒนาที่ถาวร



> สุโข ปุถฺณสุส จุตฺฑโย
> การสั่งสมขุฒ นำสุขมาไข้


[^0]:    * ปัจจุบัน คีอ วัดบางเกาะเทพศักต์

[^1]:    * เรียบเร็ยงจากปาฐกถาธรรมที่แสดงเนื่องโนงานทอดกริน ณ วัตธัมมาราม นครขึคาโก สหรัฐเเมริกา เม่อวันที่ $\alpha$ พๆศจิกายห พ.ศ. ๒สสส

